Landscape laboratories 2008-10 by Nielsen, Anders Busse
Landscape laboratories 2008-10































































laboratory  is  an  essential  part  of  the  Alnarp  campus’  trial  areas  and  its  overall  green 
structure. Since its establishment in 1991 the landscape laboratory has become a popular 
and much  used  arena  for  teaching  of  students  enrolled  at  SLU  educations  and  students 
from other Swedish and international university as well as for interdisciplinary research 
and  demonstration  to  practice.    Evaluating  the  landscape  laboratories  from  the 
perspective of education only is thus in principal misguiding. Therefore, the theme group 
on  Vegetation  for  peri‐urban  landscapes  and  urban  green  space  at  the  Department  of 
Landscape  Management,  Design  and  Construction,  SLU  Alnarp  initiated  a  thorough 
evaluation  of  Alnarp  landscape  laboratory  and  its  two  sister  laboratories  in  Snogeholm 
and Holstebro.  This report conveys the results of the evaluation and the hope is that it can 
be  supportive  for  the  identification  of  initiatives  than  can  enhance  the  landscape 
laboratories’ contribution to SLU’ teaching, research and development activities. 
 












The  theme group on Vegetation  for peri‐urban  landscapes and urban green space at 






Richnau,  Henrik  Sjöman,  Leif  Andersson,  Kenneth  Lorentzon,  Mårten  Hammer,  Patrick 
Bellan,  and  Roland  Gustavsson,  all  from  the  theme  group  on  Vegetation  for  peri‐urban 
landscapes  and  urban  green  space.  Thanks  to  Erik  Agestam,  Mateusz  Liziniewicz,  Per‐
Magnus Ekö, Rolf Övergard,  from  the Department of  Southern Swedish Forest Research. 












trials during  the  last decades, SLU Alnarp has geared up and  initiated new experimental 
trial  areas  conceptualised  as  “landscape  laboratories”.  In  1991,  the  first  landscape 
laboratory was established right around the university campus at Alnarp as an arena for 




district  in  Holstebro,  Denmark,  and  focuses  on  new  types  of  neighbourhood  forest 
landscapes and residents‐landscape interactions.  
       The  Landscape  laboratories  form  full‐scale  outdoor  research  and  teaching 
environments that other universities lack and admire.  This report provides and overview 
of groups of students, researchers, practitioners and voluntary organisations that have as 
visited  the  landscape  laboratories  as  part  of  outdoor  teaching  activities,  workshops, 
conferences and guided tours during 2008‐10. This is supplemented with an overview of 




During  2008‐10 a  total  of  163  groups  have  visited  the  landscape  laboratories.  This 
equals  one  group  per  week  all  year  round  in  all  three  years.  As  much  as  5415  people 
participated in those activities with an average group size of 33 people. With 62 % off all 
visits (n = 101),  the  landscape laboratory at SLU Alnarp was by fare the most frequently 
used.  This  illustrates  the  added  value  of  having  a  landscape  laboratory  as  part  of  the 






students  and  researchers. With  90  groups,  students  accounts  for  just  above  half  of  the 
guided group visits. Student groups from other universities than SLU ‐ many of which are 
international  universities  ‐  are  just  as  frequent  visitors  as  groups  enrolled  at  SLU.  This 
illustrates  that  the  laboratories  appeal  to  students  of  many  different  disciplines  and 

















disciplinary  focuses  show  that  the  landscape  laboratories  have  succeeded  in  becoming 





The  landscape  laboratories  have  generated  107  publications  and  scientific 
presentations, while a similar number of publications have been generated from the web 
of  reference  landscapes  in  Sweden  and  around  the  world.  More  than  half  of  the 
publications and presentation are in English, while the remaining is – with falling numbers 
‐  in  Danish,  Swedish,  Norwegian,  German,  and  Spanish.  Publications  focused  on 







also  intended  to  raise  awareness  about  the  landscape  laboratories  and  how  they  can 
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The  landscape  cannot  be  moved  to  a  laboratory  for  study.  Rather  the  laboratory 
thinking needs to be conveyed to the landscape. Guided by this, SLU Alnarp has geared up 
and  extended  its  trial  areas  over  the  last  decades  and  initiated  new  experimental 
landscapes  located  directly  at  the  doorstep  of  the  campus.  This  development  contrasts 
most  other  universities  world  wide  where  trial  areas  have  been  detached  from  the 
campuses  and  gradually  shut  down  or  sold  due  to  the  larger  costs  and  hinder  for  use 
caused by the detachment.  
At SLU Alnarp the laboratory thinking has been brought to the campus landscape and 
sensibly  integrated with  the  rich  cultural  history  of  the  place  to  form  full‐scale  outdoor 
research  and  teaching  environments  that  other  universities  lack  and  admire.  The  trial 
areas  have  been  conceptualised  into  Alnarp  Horticultural  &  Garden  Laboratory,  Alnarp 
Healing Garden, and Alnarp Landscape Laboratory, each combining research, teaching and 
demonstration in one and the same landscape to be shared between disciplines.  
This  report  focuses  on  the  landscape  laboratory  part  of  the  trial  areas  at  the  Alnarp 





• Guiding  of  external  groups  during  2008‐10,  distinguishing  between  different 
disciplines and between researchers, practitioners and voluntary organisations. 
• Publications, distinguishing between publications related to the initial scope of the 
landscape  laboratory  concept  respectively  publications  on  applied  dendrology 
related to the landscape laboratories and their reference landscapes 
• Research projects 
Based  on  this  documentation  the  reports  assess  the  extent  to  which  the  landscape 
laboratories  live  up  to  the  initial  aims  and  scope  of  active  use  in  multidisciplinary 
education,  research  and  demonstration  for  practice.  This  in  order  to  identify  future 









as  “Landscape  laboratory”  (Folkesson  1996).  The  landscape  laboratory  concept  was  a 
further  development  of  the  Tor  Nitzelius  Park  where  research  on  plant  material  and 
composition  had  been  fused  in  the  mid  1980s  to  form  a  new  type  of  arboretum  (see 
appendix 1 and Nielsen et al. 2005b).  
The  idea  of  forest  and  landscape  trial  areas  is  nothing  new.  Forestry,  ecology,  park 





The  term  ‘laboratory’  goes  back  to  von  Humbolt  who  described  the  term  as  an 
experimental meeting place for different knowledge fields. Landscape laboratory as a term 
stresses  the  central  role  of  landscape  and  spatial  aspects  in  the  experimental  meeting 
between  disciplines  and  between  people  and  landscape  (Gustavsson  2002).    Landscape 
laboratories are conceptualized as experimental areas having the size of a local landscape, 
where  species,  elements and management concepts  from the past as well as  totally new 
“prototypes”  are  studied  in  full  scale  over  a  long  period  of  time  (Gustavsson  2010, 
Tyrväinen  et  al.  2006).  Landscape  laboratories  supplies  classical  disciplinary  trial  areas 
and  other  empirically  directed  field  stations  where  focus  is  on  natural  processes  and 
human  interference  regarded  as  disturbances.    By  providing  for  studies  of  alternatives 
side‐by‐side,  landscape  laboratories  aim  to  be  effective  and  active  arenas  for  education, 
demonstration and research. Teaching and research on new plant material for urban green 
space  (applied  dendrology)  was  not  formulated  in  the  initial  scope  of  the  landscape 
laboratory  concept  (Folkesson 1996).  Yet  this  thematic  line has developed  to be  a  third 







Alnarp  landscape  laboratory  was  the  first  to  be  established  in  1991.  It  is  located 
right around the university campus, with the advantage this has for students, teachers and 
researchers.  The  landscape  laboratory  aims  at  enriching  a  modern,  intensively  used 
agricultural landscape in the urban‐rural fringe by afforestation (Gustavsson 2002).  Thus, 
the  profile  of  Alnarp  landscape  laboratory  is  directed  towards  landscape  research 
integrated with nature conservation and urban woodlands and other types of urban green 
space (Folkesson 1996). While the landscape plan for Alnarp perceived the whole estate as 
included  in  the  vision  of  Alnarp  as  an  experimental  area  for  research,  teaching  and 




of  the  landscape  laboratory,  and  key  stones  in  the  research  on plant material  for urban 
green space (applied dendrology).  





  Snogeholm  landscape  laboratory was  set  up  in  1994.  It was  established  on 30 ha 
arable land in collaboration between Region Skåne, the Department of Landscape planning 
and Department  of  Southern  Swedish  Forest Research,  SLU Alnarp  and  Skogssällskapet. 
The  laboratory  is  located  on  Romelåsen  between Malmö  and  Ystad  in  a  hilly  landscape 
characterised by a mosaic of  intensively  cultivated  farmland,  lakes and  forest of varying 
sizes.  The  experimental  research  is  focused  on  afforestation  and  forestry  practice.  It 
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  The  landscape  laboratory  in  Holstebro  was  established  between  2000‐04  in 
collaboration  between  Holstebro  municipality,  the  Danish  Centre  on  Forest,  Landscape 
and  Planning  and  the  Department  of  landscape  planning,  SLU  Alnarp.  The  landscape 
laboratory is an integral part of housing development on 160 hectares of arable land at the 
eastern  fringe  of  Holstebro.  The  focus  of  the  landscape  laboratory  is  on  developing 
knowledge  about  new  types  of  neighbourhood  woodlands  and  resident‐woodland 
interactions  (Maegaard‐Nielsen  2002,  Sørensen  and  Tvedt  2004).    The  plan  for  Sletten 
involved  structuring  of  the  built  development  by  a  matrix  of  woodland  (32  ha)  and 
meadows  (30 ha).  Eight  villages  have been placed  in  clearings  in  the woodland,  and  six 
viallges  at  the  forest  edge  looking  out  over  the  meadows.    The  woodland  contains  85 

















Educational  activities  and  guiding  of  external  groups  included  in  this  evaluation  are 
restricted to those that have been documented. Such documentation has so  fare been on 
individual  basis  and  often  limited  to  listing  in  respective  person’s  calendar,  email 
correspondence or course material, where it primarily has served as reminders before the 
activity rather than documentation of the activities after they have been carried out.   
We applied  a  snowball method, were key persons  at  different  SLU departments  and 
Danish  organisations  were  contacted  and  requested  to  provide  information  about  the 
guiding and teaching activities they had been envolved in during 2008‐10. The key persons 
were  also  asked  to  forward  the  request  to  colleagues  and  encourage  them  to  provide 










As  expected  some  activities  had  not  been  documented  and  in  some  cases  the 









The  information was entered  into excel  to allow  for descriptive analysis. The groups 
guided  in  the  landscape  laboratories represent a vast diversity  in  terms of organisations 




















scope of  the  landscape  laboratories”,  and applied dendrology publications related  to  the 
landscape  laboratories  and  their  reference  landscapes,  in  the  following  termed 
















In  total  163  group  visits  to  the  three  landscape  laboratories  could  be  documented 
during  2008‐10.  As much  as  5415  people  participated  in  those  activities,  equally  to  33 
people in each group. Alnarp landscape laboratory was by fare the most frequently visited 
with nearly 2/3 of the guided activities and participants (Table 1).   
  On  average  each  visit  to  the  landscape  laboratories  has  duration  of  3  hours,  many 
student groups however engaging in full day educational activities. Extrapolating on these 
figures  guided  and  supervised  visits  to  the  landscape  laboratories  has  had  an  allocated 





















  As  expected  spring  and  autumn  are  the  peak  periods  (Figure  1).  Groups  are  evenly 
distributed over the spring months March, April, May and June, while being more uneven 
distributed  in  the autumn, with September being  the most  “hectic” of all month with 42 
guided  activities.  This  corresponds  to  three  groups  being  guided  each  September week 
during the three years.    
The few guided group visit during July is to be explained with the summer holiday, and 
the  few groups during  the winter  (November‐February)  is  to be explained with outdoor 
excursion and learning activities in general are limited at this time of the year.   
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Student  groups  accounts  for  just  above  half  of  the  guided  group  visits,  followed  by 





Scandinavian  countries. Not  surprisingly  Swedish  practitioners  dominate with  33  group 
visits,  while  13  groups  came  from  Denmark  and  3  from  Norway.  All  voluntary 





  As  shown  in  table  2,  student  groups  and  organisations  primarily  focusing  on  peri‐
urban and urban green space accounts for 47,2 % all guided groups. Forestry students and 
organisations  are  also  well  represented  with  30,1  %.  In  comparison  students  and 
organisation  focusing  on  horticulture  and  dendrology  and  nature  conservation  groups 
have been less frequent visitors, and surprisingly perhaps, groups with other disciplinary 
focus such as art, music, health care or different types of voluntary groups such as Friends 















2008  31 4 19 1 47  28,8 %
2009  24 3 14 5 52  31,9 %
2010  35 6 16 5 64  39,3 %
Sum  90  13  49  11  163  100 %
   
Nature conservation  8 2 1 11  6,7 %
Peri‐ & urban green space  46 8 20 1 77  47,2 %
Forestry  23 2 23 1 49  30,1 %
Horticulture & dendrology  4 1 1 1 7  4,3 %
Other  7 2 3 7 19  11,6 %
Sum  90  13  49  11  163  100 %
   
SLU  51 6 1 58  35,6 %
Sweden  27 3 33 4 67  41,1 %
Denmark  8 1 13 6 28  17,2 %
Norway  1 3 4  2,5 %
Other  4 2 6  3,7 %
Sum  90  13  49  11  163  100 %
Pct.  55,2 % 8,0 30,1 6,7 % 100 % 
Table 2. Groups guided  in  the  three  landscape  laboratories differentiating between year of activity, 



























In  total  101  group  have  participated  in  guided  and  supervised  visits  to  Alnarp 
landscape laboratory during 2008‐10. In total 3323 people participated in those activities. 








for  Landscape  architect  students  (LARK),  landscape  engineer  students  (LING),  Garden 
design students (TRING), and forestry students (EUROFORESTER), while the remaining 20 
groups came from other Swedish or international universities and schools.  
External groups  (other  than SLU) accounts  for  just  above half of  the guided visits  to 
Alnarp  landscape  laboratory.  All  of  these  groups  have  been  guided  free  of  charge 












2008  23 4 5  1 33  32,7 %
2009  16 2 7  25  24,7 %
2010  26 5 10 2 43  42,6 %
Sum  65  11  22  3  101  100 %
   
Nature conservation  8 1 1 10  9,9 %
Peri‐ & urban green space  45 7 14 1 67  66,3 %
Forestry  2 1 4 7  6,9 %
Horticulture& dendrology  4 1 5  5 %
Other  6 2 3 1 12  11,9 %
Sum  65  11  22  3  101  100 %
   
SLU  45 4 49  48,5 %
Sweden  11 3 14 3 31  30,7 %
Denmark  5 1 6 12  11,9 %
Norway  1 2 3  3 %
Other  4 2 6  5,9 %
Sum  65  11  22  3  101  100 %










In  total  47  guided  group  visits  to  Snogeholm  landscape  laboratory  could  be 
documented  during  2008‐10.  In  total  1448  people  participated  in  those  activities.  Staff 
from  Southern  Swedish  Forest  Research,  SLU  Alnarp  guided  all  activities  except  one, 
hosted  by  the  theme  group  on  Vegetation  for  peri‐urban  landscapes  and  urban  green 
space, at the Department of Landscape Management, Design and Construction, SLU Alnarp.  
As  shown  in  table  4,  nearly  all  groups  have  had  forestry  as  their main  disciplinary 
focus. Groups with other disciplinary main focuses are less than 10 % of the total number 
of  guided  groups.  Students  and  groups  of  practitioners  are  both well  represented,  each 
with app. 45 % of all visits.  
Surprisingly perhaps, SLU student and research groups account for less than one fifth 
of  the  guided  activities,  while  other  Swedish  groups  accounts  for more  than ¾.    As  for 
Alnarp, all external groups (other than SLU) have been guided free of charge regardless of 












2008  7 12 19  40,4 %
2009  7 1 5 13  27,7 %
2010  7 1 5 2 15  31,9 %
Sum  21  2  22  2  47  100 %
   
Nature conservation  1 1  2,1 %
Peri‐ & urban green space  1 2 3  6,4 %
Forestry  21 1 19 1 42  89,4 %
Horticulture & dendrology   
Other  1 1  2,1 %
Sum  21  2  22  2  47  100 %
   
SLU  5 2 1 8  17 %
Sweden  16 19 1 36  76,6 %
Denmark  2 2  4,3 %
Norway  1 1  2,1 %
Other   
Sum  21  2  22  2  47  100 %
Pct.  44,7 % 4,3 % 46,8 % 4,3 % 100 % 
Table 4. Groups guided  in Snogeholm  landscape  laboratory differentiating between year of activity, 

























13  activities,  one  of  which  jointly  with  the  theme  group  on  Vegetation  for  peri‐urban 
landscapes and urban green space, at the Department of Landscape Management, Design 





SLU  students  and one other  student group have visited  the  landscape  laboratory during 













2008  1 2 3  20,0 %
2009  1 2 5 8  53,3 %
2010  2 1 1 4  26,7 %
Sum  4    5  6  15  100 %
   
Nature conservation   
Peri‐ & urban green space  3 4 7  46,7 %
Forestry   
Horticulture & dendrology  1 1 2  13,3 %
Other  1 5 6  40,0 %
Sum  4  ­  5  6  15  100 %
   
SLU  1 1  6,7 %
Sweden   
Denmark  3 5 6 14  93,3 %
Norway   
Other   
Sum  4  ­  5  6  15  100 %
Pct.  26,7 % 33,3 % 40,0 % 100 % 
Table  5. Groups  guided  in Holstebro  landscape  laboratory differentiating  between  year  of activity, 



































































landscape  laboratories  is  long‐term  studies  and  time‐series.  The  long‐term  scope  of 
research  related  to  the  landscape  laboratories  should  be  kept  in mind  in  the  following 































































































research  setup  have  been  initiated  during  the  last  three  years.  Only  one  project  Nordic 
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Baltic  Centre  of  Advanced  Forestry  Serving  Urbanised  Society,  CARe‐FOR‐US,  has 
international  funding, while  the  reaming have  Swedish  (n=11)  or Danish  funding  (n=1). 
Also project partners are mainly Swedish municipalities and organisation, and the active 
researchers  all  come  from  SLU,  PhD  student  Stefan Darlan Boris  from Aarhus  School  of 
Architecture, DK being the only exception. In comparison the eight master theses studying 
the landscape laboratories during 2008‐10 have a broad international scope, with half of 












being  in  between.  These  numbers  illustrate  the  value  of  having  a  landscape  laboratory 
directly adjacent to the Alnarp campus, and the hinder for use in Snogeholm and especially 










  The  heading  is  words  taken  from  the  international  Forestry  Student  Association’ 
summary of their visit to Alnarp Landscape laboratory, published as an article published in 
Skov&Land  (Eeg  2009).  Feedback  from  other  groups  visiting  the  three  landscape 
laboratories  is  in  line  with  this  statement,  regardless  of  the  groups’  main  disciplinary 
focus.  This  indicates  that,  the  three  landscape  laboratories  have  succeeded  in  becoming 
appealing  arenas  for  multiple  disciplines.  Nonetheless,  there  is  scope  for  further 
development of the multidisciplinarity in each landscape laboratory. Thus, visits to Alnarp 
landscape laboratory is dominated by groups with a main disciplinary focus on peri‐ and 
urban  green  spaces.  In  comparison  Snogeholm  landscape  laboratory  has  primarily 
attracted forestry organisations and student groups, while the guided groups in Holstebro 
a more diverse in terms of disciplinary focus.   
Groups  of  students  and  practitioners  are  frequent  visitors  to  the  landscape 




project  in  the  laboratories.  The  two  landscape  laboratories  that  have  recently  been 




This  line of  research was not  formulated  in  the  initial  scope of  the  landscape  laboratory 
concept  (Folkesson  1996).  The  integration  of  this  line  of  research  into  the  landscape 
laboratory  in  Alnarp  illustrates  the  robustness  of  the  landscape  laboratory  as  trial  area 











105  external  groups  have  been  free  of  charge,  regardless  of  them  being  students, 
researcher, practitioners or voluntary organisations. Thus, approximately 350 guide‐hours 
(presuming  there  is  only  one  guide  pr.  Group)  have  been  unfinanced  during  2008‐10.  
However with the quantity of external guiding in mind introduction of a fee for all or parts 
of  the  external  groups might  need  to  be  considered  in  the  future  as  a way  to  cover  the 
labour cost for SLU staff acting as guides. 
  As evident from the broad disciplinary span of the groups participating in guided tours 
during 2008‐10,  the Landscape  laboratories have  succeeded  to become arenas  for many 
disciplines  and  related  educations  at  SLU  and  other  universities.  The  interdisciplinary 
approach  is unique and might be strengthened  further  if  the economic responsibility  for 
the basic management of the landscape laboratory at the Alnarp Campus resort under the 
Faculty  of  Landscape  Planning,  Horticulture  and  Agriculture  rather  than  under  the 
Department of Landscape Management, Design and Construction.  Being a shared resource 
also  administratively  and  economically,  researcher,  teachers  and  students  from  other 






In  preparing  this  report  initiatives  were  taken  to  bring  together  information  about 
landscape laboratory activities and publications from individual teachers and researchers 
to form a joint list of activities and publications. In this work we were taken by surprise of 
the  quantity  of  activities  and publications  as well  as  the difficulties  in documenting  and 





in  the  theme group on Vegetation  for Peri‐urban  landscapes and urban green  space has 
requested  short  written  feedback  from  external  groups  since  2008.  This  feedback  has 
proven  to be valuable  input  to  the research group  it  its effort  to  identify research needs 
and relevance of  the  landscape  laboratories to different groups and disciplines. Thus the 













en  unik  kombination  av  vegetationsbyggnad  samt  demonstration  av  alternativa 
användningsområden  för  träd,  buskar  och  örter.  I  dessa  försök  testas  dels  alternativa 
användningsområden  för  ett  välkänt  växtmaterial,  för  att  på  så  vis  påvisa  en  alternativ 
användning  av  ett  redan  välbekant  material.  Dels  testas  och  utvärderas  nya  arter  och 
släkten  som  tidigare  aldrig  eller  haft  en  mycket  begränsad  användning  i  offentliga 
grönmiljöer. Sammantaget utgör dessa försök viktiga referensplanteringar, viktiga i såväl 
undervisningen  som  i  forskningen.  Denna  inriktning  med  materialforskning  och 
vegetationsbyggnad  har  sedan  vidareutvecklats  inom  ramen  för  landskapslaboratoriet 
genom bl.a. nedan beskrivna aktiviteter. Dessa nya(are) aktiviteter där materialforskning 
och  vegetationsbyggnadsforskning  samverkar  ger  tillsammans  med  de  äldre  försöken  i 
exempelvis  Tor Nitzelius  Park  viktiga  och  omfattande  kunskaper  och  erfarenheter  såväl 
vetenskaplig som pedagogiska.  
Ett  bakomliggande  syfte  till  den  växtmaterialforskning  som  bedrivs  i  landskaps 




Under  ett  forskningsprojekt  med  inriktning  emot  kunskapsutveckling  av  Central 
kinesiska träd och buskar för Skandinaviska förhållanden har flera demonstrationsskogar 
anlagts.  Dessa  skogssystem  är  anlagda  efter  de  principer  att  besökare  i  dessa  byggda 
skogar  kan  gå  i  liknande  skogssystem  med  liknande  artsammansättningar  som  de 
skogssystem  som  träd‐  och  buskarterna  härstammar  ifrån  i  Kina.  Förutom  denna 
pedagogiska design pågår en kontinuerlig utvärdering av dessa insamlade trädarter, flera 
av dem har aldrig tidigare varit i odling utanför Kina, vilket gör dessa skogssystem väldigt 




Denna  del  av  Alnarp  landskapslaboratorium  är  ett  resultat  från  ett  selektionsarbete 
inom  Svenska  Magnoliagruppen  där  målsättningen  varit  att  genom  korsning  selektera 
fram  magnolior  som  är  utvalda  specifikt  för  ett  svenskt  klimat,  vilket  aldrig  tidigare 
genomförts.  Selektionsarbetet  resulterade  i  stora  mängder  plantor  som  behövdes 
utplanteras  för  vidare  utvärdering.  Tillsammans med Odlingsenheten på Alnarp  anlades 
en  magnoliaskog  väster  om  alnarpsparken.  Denna  magnoliaskog  anlades  inte  som  ett 
traditionellt  plantskolefält  utan  följde  den  tradition  som  skapats  och  utvecklats  i 
landskapslaboratoriets  anda med  beståndsplanteringar  där  designade  skogsmiljöer med 
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systeminriktad  design  skapar  karaktärsfulla  och  unika  grönmiljöer.  Denna  inriktning 
innefattar  såväl  etableringsproblematik  som  utvecklings‐  och  skötselaspekter  av  s.k. 
naturlika planteringar. Dels  fungerar detta bestånd som en viktig  referensplantering där 
man  använder  sig  av  en  otraditionell  användning  av  ett  unikt  växtmaterial.  De 
vetenskapliga  ansatserna  detta  projekt  har  är  dels  den  struktur‐  och 






Utifrån  ett  initiativ  från  Sveriges  största  trädplantskolor  har  ett  nystartat 
selektionsarbete utvecklats på Alnarp(start våren 2010), där målsättningen är att ta fram 
nya  buskar  och  träd  för  offentlig  miljö.  Detta  arbete  har  valts  att  ligga  under  ‐
landskapslaboratoriet,  då  dessa  materialstudier  ligger  som  grund  för  de  vegetations‐
byggnadsförsök  som  idag  finns  men  som  också  planeras  i  landskapslaboratoriet.  I 
dagsläget kommer dessa plantskolefält omfatta ca 4 ha, där flera arter av lovande träd och 
buskar  skall  utplanteras  för  fortsatt  utvärdering. Ansatserna  i  detta projekt  är  att  dessa 
planteringar  skall  till  en  början  utvärderas  i  15  år,  och  därefter  beslutas  det  om  en 
eventuell  fortsättning.  Detta  långsiktiga  arbete  överensstämmer med  den  tradition  som 
landskapslaboratoriet  har,  där  forskning  av  vedartat  material  kräver  tid  för  att  kunna 
presentera  säkra  resultat  och  rekommendationer.  En  annan  mycket  viktig  aspekt,  som 
detta  projekt  har  gemensamt  med  tidigare  arbeten  i  landskapslaboratoriet,  är 
användningen av referenslandskap.  I selektionsarbetet för framtida träd och buskar sker 
den  initierande  forskningen  i naturliga habitat där kunskap om olika arters potential  för 
en  framtida  användning  i  urbana  miljöer  i  Skandinavien  kan  identifieras  –  se 






information  för  ett  fortsatt  selektionsarbete.  Dels  kommer  den  kontinuerliga 
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